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Ioan Mârz a, Genesis of magmatic
derived ore deposits. 4 – Hydrothermal metallogeny (Geneza zăcămintelor de origine magmatică. 4 –
Metalogenia hidrotermală), Pp. 486,
Presa Universitară Clujeană, University Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, 1999 (in Romanian).
The ore deposits reference list in
Romania was significantly enriched
due to a new volume dedicated to
the hydrothermal ore deposits.
"Hydrothermal metallogeny" (Metalogenia hidrotermală), the fourth volume of Prof. Mârza’s monography
devoted to magmatic derived ore
deposits was recently published by
"Presa Universitară Clujeană".
This new volume represents in
fact the result of nearly a whole life
of scientific activity, which comprises
more than 180 original publications.
Among Prof. Mârza’s main scientific
contributions we may consign those
volumes that altogether represent
the first Romanian monography
devoted to magmatic derived ore
deposits that counts more than 1500
pages. The first volume (250 p.) was
published in 1982 and it deals with
general problems of magmatic metallogeny. The second volume (331 p.),
published in 1985 tackles about
orthomagmatic and pegmatitic metallogeny. Skarn and greisen petrometallogeny were the aims of the third
volume (485 p.), published in 1992.

The fourth and final volume, which is
announced with this occasion,
broachs the subject of hydrothermal
metallogeny.
A series of very important metals
(Au, Ag, Pb, Zn, Cu etc.) are
preferentially concentrated during
hydrothermal activity in several
genetic types of hydrothermal ore
deposits. Among the Romanian
metallogenetic resources, the best
developed and the most important
types of ore deposits from an economic point of view are the hydrothermal ones. Classic occurrences
of hydrothermal ore deposits in the
Eastern Carpathians as well as in
the Apuseni Mountains are well
known to the scientific community.
These are only a few reasons why
"Metalogenia hidrotermală" roses
the interest of Romanian and foreign
economic geologists.
The author managed to cover
various aspects of hydrothermal
metallogeny from classic to modern
points of view. Several classic topics
were analyzed, such as the classification of hydrothermal ore deposits,
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the chemistry of the hydrothermal
fluids, metal-complexing agents in
hydrothermal fluids, the zoning,
alteration and controlling factors of
hydrothermal fluid generation. After
these well known general aspects
concerning the hydrothermal systems several new concepts were
highlighted: high- and low-sulfidation
hydrothermal styles, hydrothermal
boiling and its impact upon metal
deposition during hydrothermal activity, porphyry-type ore deposits,
breccia pipe structures, regenerated
ore deposits, petrometallogenetic
modelling etc.
In our opinion, Mârza’s volume
"Metalogenia hidrotermală" has the
great merit of presenting in a very
specific – personal way the complex
peculiarities of hydrothermal systems.
Each concept and statement is

accurate and discussed into details.
Furthermore, each one is put in
relation with others, in order to stress
the relationships between them and
their role in our attempt to understand the hydrothermal systems.
The author’s great experience
concerning the hydrothermal ore
deposits from Romania altogether
with the up to date information which
was collected during an impressive
bibliographic research, gave rise to a
modern and valuable scientific
contribution.
This volume will inform and
entertain the students, faculty members, and all the persons interested
in the study of ore deposits, especially
those related to hydrothermal activity.

Gheorghe Racoviţă, A şti sau a
nu şti. Adevărurile vieţii lui Emil
Racoviţă. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999, 560 pp. (inclusiv 125 pp. ilustraţie) + 1 pl.

Lucrarea monografică pe care
o avem în faţă se adresează
deopotrivă celor care slujesc numeroasele discipline din domeniul
ştiinţelor naturii, dar şi unei categorii mult mai largi de cititori, dornici să cunoască date inedite din
biografia unei personalităţi marcante a culturii şi ştiinţei româneşti.
Cartea urmăreşte pas cu pas
tumultoasa existenţă a lui Emil
Racoviţă, reconstituind pe baza
amintirilor consemnate de cei care
l-au cunoscut şi a lucrărilor biografice deja publicate, dar mai ales a
documentelor păstrate în arhiva familiei, viaţa, opera ştiinţifică şi

Apariţia cărţii semnate de Dr.
Gheorghe Racoviţă şi publicate de
prestigioasa Editură a Academiei
constituie un remarcabil eveniment
cultural, asociat şirului de publicaţii
şi manifestări care urmează să fie
dedicate împlinirii a 80 de ani de la
înfiinţarea la Cluj a primului Institut
de Speologie din lume, al cărui
ctitor a fost savantul Emil Racoviţă.
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rezultatele de excepţie obţinute de
marele savant.
Monografia vieţii şi operei lui
Emil Racoviţă este prezentată în 31
de capitole, care pot fi grupate în
cinci perioade distincte: copilăria şi
anii şcolii primare, studiile universitare din Franţa, aventura Expediţiei antarctice belgiene şi îndelungata activitate biospeologică desfăşurată mai întâi în Franţa şi apoi în
România, odată cu revenirea sa
definitivă în ţară. Printre capitolele
care evocă aceste perioade sunt
intercalate altele, care scot în evidenţă atât calităţile lui Emil Racoviţă de militant consecvent pentru
progresul social, cât şi acelea de
bun gestionar al moştenirilor materiale şi spirituale primite de la tatăl
său şi de la cel căruia i se datorează în cea mai mare măsură formarea sa ca naturalist, profesorul
Henri de Lacaze-Duthiers.
Prima parte a cărţii face o scurtă incursiune în obârşia neamului
racoviţean, punctând rolul pe care
strămoşii, toţi nobilii ridicaţi din rândurile răzeşilor, l-au jucat în istoria
de veacuri a neamului românesc.
În continuare, autorul dă unele lămuriri în legătură cu etimologia numelui familiei Racoviţă şi a satului
lor de baştină, Şorăneşti.
Paginile următoare ne dau informaţii inedite privind anii copilăriei,
dar mai cu seamă a celor în care
Emil Racoviţă urmează şcoala primară din Păcurari, unde învăţător i-a
fost scriitorul Ion Creangă, şi mai
apoi liceul "Institutele Unite" din
Iaşi. Autorul insistă asupra profeso-

rilor de excepţie, precum P. Poni,
A. D. Xenopol sau G. Cobălcescu,
pe care i-a avut la acest liceu, precum şi pe solida pregătire teoretică
care i-a deschis drumul spre şcolile
universitare din Franţa.
Cu aceasta, cartea trece la
analiza celei de a doua perioade
din viaţa lui Emil Racoviţă, aceea
de student la Paris, unde, ascultând îndemnul tatălui său, urmează
mai întâi cursurile Facultăţii de
Drept, pe care a absolvit-o în 1889.
Mult mai amănunţit prezentată este
însă perioada în care tânărul
Racoviţă urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Sorbona, cele care l-au propulsat în
comunitatea ştiinţifică internaţională şi iau dat cele mai mari satisfacţii în activitatea ulterioară.
Asamblarea unor fragmente de
corespondenţă, a unor note personale şi a unor materiale publicate
ulterior perioadei studenţeşti a permis rememorarea amintirilor şi trăirilor pe care tânărul student le avuse faţă de unii dintre profesorii şi
colegii săi, precum şi faţă de aspectele vieţii studenţeşti.
Din aceeaşi perioadă a studenţiei, dar şi din anii imediat următori,
au rămas amplu consemnate activităţile de militant socialist, de
exponent al crezului tineretului din
România, pe care el le-a făcut cunoscute în nenumărate rânduri de
la tribunele marilor manifestări internaţionale. O sumedenie de alte
evenimente, frământări şi atitudini
aflate în strânsă legătură cu
prezenţa sa pe scena politică sunt
117
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subliniate de către autor prin includerea în text a numeroase documente inedite.
După ce s-a consacrat ca
biolog prin susţinerea unei teze de
doctorat de excepţie, amplu elogiată de specialiştii acelei perioade, îl vedem angrenat la Roscoff şi
mai apoi la Banyuls-sur-Mer în studiul biologiei animalelor marine.
Fragmente din corespondenţa purtată cu personalităţile ştiinţifice din
acele timpuri relevă faptul că Emil
Racoviţă era deja considerat un
specialist de talie mondială.
Urmează apoi marea aventură
ştiinţifică numită Expediţia antarctică "Belgica", care a avut o influenţă decisivă asupra formaţiei ştiinţifice a tânărului savant. Datele privitoare la această perioadă importantă din viaţă lui Emil Racoviţă
sunt foarte numeroase, fapt ce i-a
permis autorului să prezinte cu lux
de amănunte etapele dramatice
prin care a trecut nava "Belgica" pe
durata celor 14 luni şi jumătate cât
a durat periplul său antarctic, dar şi
rezultatele de o excepţională valoare ştiinţifică obţinute de membrii
echipajului, în deosebi cele datorate lui Emil Racoviţă.
La revenirea în Franţa, în paralel cu desăvârşirea cercetărilor întreprinse în Antarctica, în viaţa savantului intervine o schimbare majoră,
determinată de descoperirea în
apele peşterii Cueva del Drach a
unui crustaceu adaptat perfect
vieţii subterane. Părerile contradictorii şi deseori insuficient fondate
referitoare la organismele care po118

pulează lumea peşterilor l-a făcut
pe Emil Racoviţă să se dedice pe
mai departe studiului "istoriei naturale a domeniului subteran". Observaţiile, ideile şi revizuirea critică
a cunoştinţelor referitoare la acest
domeniu de viaţă sunt înmănunchiate în lucrarea intitulată "Eseu
asupra problemelor biospeologice",
lucrare care a fost unanim considerată drept act de naştere al biospeologiei ştiinţifice.
Perioada de timp traversată de
savant de la fundamentarea noii
ştiinţe, căreia i se va dedica cu trup
şi suflet în anii următori, şi până la
revenirea în România este analizată în mai multe capitole, toate
extrem de bine documentate, care
înfăţişează munca asiduă a savantului asupra căruia apăsau trei mari
poveri: conducerea Întreprinderii
internaţionale "Biospeologica", funcţia de codirector al revistei "Archives de Zoologie expérimentale et
générale" şi cea de sub-director al
Laboratorului oceanologic "Arago"
de la Banyul-sur-Mer.
La solicitarea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Emil Racoviţă
revine definitiv în România în 1920,
pentru a sprijini reorganizarea învăţământului superior din Cluj. Imediat după reîntoarcerea în ţară, el
înfiinţează primul Institut de Speologie din lume, transferând definitiv
centrul mondial al cercetărilor biospeologice în capitala culturală şi
ştiinţifică a Transilvaniei.
Ultimele capitole ale cărţii analizează perioada tumultoasă petrecută de savant în Cluj, cu nume-
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roasele activităţi ştiinţifice şi organizatorice în care el era angrenat.
Dintr-o sumă de documente inedite
aflăm despre eforturile remarcabile
întreprinse de Emil Racoviţă pentru
a menţine pe linia de plutire Institutul de Speologie, mai ales în vremurile de restrişte când Dictatul de
la Viena răpea provizoriu partea de
nord-vest a Ardealului. La acestea
se adaugă capitolele care dezvăluie frământările şi năzuinţele savantului din perioada în care era rectorul Universităţii din Cluj şi senator
din partea acesteia, sau conducea
destinele Academiei Române.
Emil Racoviţă a fost un teoretician, dar şi un practician desăvârşit, calităţi ce îi erau completate de
o extraordinară intuiţie şi spirit

organizatoric. Actualitatea continuă
a operei lui Racoviţă confirmă
perenitatea înfăptuirilor sale, care
se bazează pe studii a căror valoare nu a fost diminuată de scurgerea timpului.
Conţinutul cărţii este îmbogăţit
de o colecţie semnificativă de fotografii şi schiţe inedite, multe dintre
ele realizate de marele savant.
Lectura acestei cărţi este pasionantă, atât prin faptul că se citeşte uşor, cât mai ales prin aceea
că aduce în faţa cititorului viaţa
unui mare om de cultură şi ştiinţă
aşa cum a putut fi ea reconstituită
pe baza multor documente inedite
păstrate peste timp.
BOGDAN PETRONIU ONAC
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